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ABSTRAKT
Emocionet dhe ndjenjat janë epiqendra e përditshmërisë sonë. Ato na lejojnë të ekzistojmë
dhe të përmbushim personalitetin tonë duke na motivuar të sillemi në një mënyrë të caktuar
dhe duke na drejtuar drejtë asaj që është e mirë e që na bënë më të kënaqur në jetërat tona.
Për fat të keq jo çdo ditë përjetojmë emocione të mira e të këndshme çka pezullon shumë nga
ne nga jeta sociale, e çka shpeshherë mund të ndikojë aq thellë tek ne e të na bëj jo të
pranueshem nga rrethi. Qëllimi i këtij punimi është pikërisht studimi i emocioneve dhe roli i
tyre në sjelljen e individëve, mënyrën se si ato zhvillohen dhe se si ndikojnë tek procesi i të
menduarit dhe motivimit, e në përgjithësi qasja jonë ndaj tyre. Emocionet, një gjuhë
univerzale që të gjithë njerëzit e flasin, e kuptojnë dhe e përjetojnë çdo ditë të jetës. Gjithçka
që përjetojmë në përditshmërinë tonë ngjallë një emocion apo një ndjenjë. Që nga fillimi i
ditës shumë nga ne zgjohemi me ndjenjën që do të flinim akoma po të kishim mundësi, të
paktën një herë gjatë ditës ndjejmë uri, etje, qeshim, e mbase edhe qajmë, pra përjetimi i
emocioneve është një rutinë e pashmangshme. Prandaj, vendosa të flasë pikërisht për
emocionet, me shpresën që kjo të ndihmojë në vetëdijësimin e njerëzve për rolin dhe peshën
e emocioneve në përditshmërinë e tyre. Rezultatet e këtij punimi mund të na ndihmojnë të
gjithë ne që të vetëdijësohemi për këtë pjesë të ndieshme të personalitetit tonë.
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tuaj akademik që janë të kësaj sfere. Kjo më sjell tek falenderimi im i radhës, kushtuar të
gjithë profesorëve, stafit dhe studentëve të UBT-së. Shumicën e të cilëve nuk kam pasur
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1

HYRJE

Gëzimi, trishtimi, frika, dashuria, vetmia, habia, xhelozia, ankthi janë këto disa nga
emocionet që secili prej nesh i përjeton pothuajse çdo ditë të jetës. Natyra e njeriut është një
natyrë komplekse, truri është i prirur të reagoj ndaj çdo stimuli që e merr nga jashtë, e pjesë
e pandashme e stimujve janë edhe emocionet e ndjenjat ndaj të cilave truri është i prirur të
reagoj fiziologjikisht. Përgjigjet ndaj këtyre stimujve vijnë në forma të ndryshme, kjo
varësisht nga natyra e personit, nga rrethanat në të cilat ndodhet në momentin që i përjeton
ato, apo edhe nga vetë pamundësia për ta kontrolluar një emocion, kështu disa prej nesh kanë
tendencën të jenë më të hapur e më ekspresiv ndaj këtyre ndjenjave, përderisa të tjerët kanë
tendencën t’i tejkalojnë në qetësi e t’i pranojnë më shtruar. Emocionet nuk e kanë aftësinë të
jenë racionale apo joracionale, ato janë autentike, një shtyllë energjike e sistemit nervor që
na shtyen drejtë një veprimi apo sjellje të caktuar. Ato mund të ndikojnë në sjellje e në
vendime që në kushte normale nuk do të ishin pjesë e natyrës se njeriut. Duke e ditur peshën
e emocioneve në sjelljen tonë shpesh na lind pyetja se pse përjetojmë emocione, çka i
stimulon këto emocione dhe pse na bëjnë të sillemi në mënyrë të caktuar? Studiues, filozofë,
e psikolog të ndryshëm kanë studiuar rreth kësaj çështje të ndjeshme. Ata kanë arritur në
përfundime të ndryshme përmes së cilave janë munduar të shpjegojnë këtë “fenomen”. Me
termin emocion deri vonë i jemi referuar një gjendjeje apo “disponimi” të njeriut, së fundmi
ky term ka evoluar në diçka më kuptimplotë. Tani me fjalën emocion i referohemi perveç një
gjendjeje të caktuar edhe temperamentit, personalitetit, e motivimit të njeriut. Si pjesë kyçe
e këtij studimi do të jetë edhe mënyra se si emocionet ndikojnë në motivimin apo
demotivimin e njerëzve në jetën e tyre sociale, e me një theks të veçantë në profesionet e
tyre, vendet e punës. Kjo lidhje e ndjeshme shpesh mund të jetë fatale për persona të cilët
nuk mund t’i kontrollojnë emocionet çka njihet si “ndjeshmëri emocionale”.

6

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Duke u bazuar në shprehjen e famshme të internetit “Jetojmë nën të njejtin qiell mirëpo
shohim peisazhe të ndryshme” fare thjeshtë mund të shpjegojmë që përceptimi ynë rreth një
ngjarje apo objekti të caktuar është ndryshe nga përceptimi i të tjerëve. E njejta gjë ndodhë
edhe me emocionet, ngjarje të ndryshme shkaktojnë emocione të ndryshme tek ne, ne
përjetojmë e i përceptojmë ndryshe nga njëri- tjetri, disa nga ne jemi më emocional e disa të
tjerë më racional, çka nënkupton që mësohemi që emocionet tona t’i pranojmë shtruar e t’i
lëmë anash dhe të mos ndikohemi nga to. Përveç që emocionet ndikojnë në jetën e
përditshme, diçka që është ngushtë e lidhur dhe le të themi stërmbushur me emocione është
edhe puna/profesioni ynë. Besoj që secilit prej nesh na ka rastisur që te jemi kolegë me
persona ambicioz, të zemëruar, të stresuar, me humor, etj e në raste jo fort të rralla mund të
themi që edhe ne kemi qenë në lëkurën e këtyre personave. Kjo mbase mund të jetë një shenjë
që na bënë të ditur se këta persona nuk janë shumë profesional në punën e tyre. Kushtimisht
po e them profesional pasi që shumë studiues të qenit emocional ne vendet e punës e kanë
cilësuar si diçka negative dhe personat në fjalë i kanë quajtur si “viktima” të mos kontrollimit
të disiplinës personale, ndërsa studiues të tjerë e kanë parë si diçka e natyrshme të cilës është
thuajse e pamundur t’i shmangemi. Si do që të jetë diçka pashmangshme dhe në disa raste e
padisuktueshme ështe roli dhe ndikimi i emocioneve në motivimin e njeriut, e në rastin në
fjalë ndikimi i tyre në vendet e punës. Motivimi dhe emocionet janë dy karateristika
psikologjike që ndajnë marëdhënië “shkak-pasojë” mes tyre. Duke qenë se emocionet
ekzistojnë prej që ekziston njerëzimi, shumë shkencëtarë janë munduar të ofrojnë teoritëe
tyre në lidhje me emocionet dhe ndërlidhjen e tyre me njerëzit.
Teoritë kryesore të motivimit mund të grupohen në tri kategori kryesore: fiziologjike,
neurologjike, dhe njohëse. Teoritë fiziologjike sugjerojnë se përgjigjet brenda trupit janë
përgjegjëse për emocionet. Teoritë neurologjike propozojnë që aktiviteti brenda trurit na çon
në përgjigjet emocionale. Teoritë njohëse argumentojnë se mendimet dhe veprimtari të tjera
mendore luajnë një rol thelbësor në formimin e emocioneve. Disa prej teorive fiziologjike
përkrahin idenë se trupi i njeriut është i prirur të reagoj ndaj stimujve të jashtëm fizikisht, ato

7

shpjegojnë se si emocionet motivojnë njerëzit për të reaguar shpejtë ndaj stimujve. Disa nga
teoritë më të njohura fiziologjike janë:

Teoria e Evulucionit të Emocionit- e formuluar nga Charles Darvin(2013) thotë se“
emocionet kanë evoluar sepse janë adaptive dhe i lejojnë si njerëzit ashtu dhe kafshët për të
mbijetuar dhe riprodhuar. Ndjenja e dashurisë i shpien njerëzit drejtë nevojës për të kërkuar
bashkëshortë dhe për të ripordhuar, ndjenja e frikës i detyron njerëzit për të luftuar ose për
t’u larguar nga burimi i rrezikut”1. Pra, sipas teorisë së evulucionit emocionet tona ekzistojnë
sepse kanë rol adaptues.

Teoria e emocioneve James-Lange- e propozuar në mënyrë të pavarur nga psikologu Carl
Lange dhe James Lange shpjegon se emocionet ndodhin si rezultat i reagimeve fizilogjike
ndaj ngjarjeve të caktuara: “Reagimi jonë emocional varet nga mënyra se si i interpretojmë
stimujt e jashtëm në reaksione fizike. Për shembull, paramendojeni vetën që jeni duke ecur
në një pyll dhe shihni një arush të madhe. Ju filloni të dridheni dhe zemra fillon të ju rrahë
fortë”2. Teoria James-Lange propozon që ne t’i pranojmë reagimet tona dhe të arrijmë në
përfundimin se jemi duke u frikësuar (“Unë jam duke u dridhur, prandaj jam i frikësuar”).
Teoria Cannon-Bard e emocioneve- autori Walter Cannon nuk u pajtua me teorinë e
James-Lange në baza të ndryshme. Së pari, ai sugjeroi që njerëzit mund të përjetojnë reagime
fiziologjike të lidhura me emocione, mirëpo pa i përjetuar realisht ato emocione “zemra mund
të ju rrahë për shkak se keni qenë duke ushtruar dhe jo për shkak se keni përjetuar frikë”3.
Ai gjithashtu sugjeroi që reagimet emocionale shpesh janë si pasojë e gjendjes fizike “nëse
ndodheni në një ambient i cili njihet si ambient frikësues truri juaj atumatikisht do të jetë i
“detyruar” të shfaqë simptoma fizike që tregojnë frikën si:shtrëngimi i duarve, frymëmarrje
të shpejtë, dhe të rrahura të shpejta të zemrës”.

1

"Theories of Emotion". Psychology.about.com. 13 September 2013.
Prinz, J. (2004). "Emotions embodied". In Solomon, R. Thinking about Feeling: Contemporary Philosophers
on Emotions (PDF). Oxford University Press. pp. 44–59.
3
Prinz, J. (2004). "Emotions embodied". In Solomon, R. Thinking about Feeling: Contemporary Philosophers
on Emotions (PDF). Oxford University Press. pp. 44–59.
2
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Teoria Shachter-Singer- e njohur ndryshe edhe si teoria dy-faktorëshe e emocioneve është
një shembull i teorive njohëse. Kjo teori propozon se trupi reagon ndaj një stimuli emocional,
e më pastaj duhet të identifikoj arsyet ndaj këtij stimuli dhe ta etiketojë atë si një
emocion,“një stimul shpie drejt një reagimi fiziologjik i cili pastaj interpretohet dhe njihet
nga truri për t’u etiktuar si një emocion”.4 Ngjashëm si teoria Cannon-Bran edhe kjo teori
sugjeron se reagimet fiziolgjike të ngjashme mund të prodhojnë emocione të ndryshme, p.sh.
nëse ne përjetojmë djersitje të duarve dhe të rrahura të shpejta të zemrës në një test të
matematikës, këto lloje të emocioneve sigurisht do t’i identifikonim si ankth, ndërsa nëse po
të njejtat i përjetojmë në një takim me një person që na pëlqen këto stimuj do t’i intepretonim
si dashuri.

Figura 1: Krahasueshmëria e teorive të emocioneve. Burimi Cotton, J.L. (1981) “A
review of research on Schater’s theory of emotion and the misattribution of Aroudsal”

4

Cotton, J. L. (1981). "A review of research on Schachter's theory of emotion and the misattribution of
Arousal". European Journal of Social Psychology 11: 365–397.
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Për dallim nga teoritë fizilologjike, teoritë njohëse mbështesin idenë se njeriu fillimisht
përjeton procesin e të menduarit pastaj përjeton emocionin, disa nga teoritë njohëse më të
njohura janë.

Figura 2: Trekëndëshi i teorive njohëse. Burimi: Scherer, K.R, & Shorr., &
Johnstone, T. (2001) “Appraisal procsses in emotion: theory, methods, research Canary”
Teoria njohëse e vlerësimit – e njohur ndryshe edhe si teoria Lazarus e emocionve për shkak
të autorit të saj Richard Llazari. Sipas kësaj teorie sekuenca e ngjarjeve fillimisht zgjon një
stimul i cili përcillet nga të menduarit, çka na shpie deri te reagimi fizik e emocional. “Nëse
shihni një ari në mal automatikish ju ngjallet ideja që jeni në një rrezik të madh, kjo pastaj
na shpie tek përjetimi i frikës e cila asociohet me reagimin fizik për të luftuar”.5
Teoria “Facial-feedback” e emocionit- Autorët Charls Darwin dhe William James në toritë
njohëse kanë shpjeguar se si shprehjet e fytyrës janë të lidhura me përjetimin e emocioneve
dhe ndryshojnë varësisht nga emocioni që po e përjetojmë.

5

Scherer, K. R., & Shorr, A., & Johnstone, T. (2001).” Appraisal processes in emotion: theory, methods,
research. Canary”
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Figura 3: Teoria e reagimeve me anë të fytyrës Burimi: Scherer, K.R, & Shorr., &
Johnstone, T. (2001) “Appraisal procsses in emotion: theory, methods, research Canary”

Meqenëse shqyrtuam disa nga teoritë kryesore të emocioneve tani do të shqyrtojmë teoritë
kryesore të motivimit, me çka do të mundohem të shpjegoj lidhshmërinë në mes të
emocioneve dhe motivimit të njerëzve. Motivimi është forca që inicion dhe udhëzon çdo
sjellje të individëve të orientuar drejtë arritjes së një qëllimi. Forcat që shtrihen nën motivimin
mund të jenë biologjike, sociale, emocionale apo njohëse. Njejtë si për emocionet ashtu edhe
për motivimin ekzistojnë teori

të ndryshme, disa nga më thelbësoret

janë:

Teoria e motivimit nga instinkti - kjo teori mbështet idenë se njerëzit janë të motivuar për
të reaguar në mënyrë të caktuar për shkak se janë “ të programuar” për të reaguar ashtu, si
shembull është marrë migrimi i kafshëve gjatë sezonës. Kjo teori thotë se kafshët nuk
mësohen se si ta bëjnë lëvizjen, por lindin me këtë formë të sjelljes.
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Teoria e nxitjes - kjo teori shpjegon se njerëzit janë të motivuar për të bërë gjëra për shkak
të shpërblimeve. Për shembull, ne jemi të motivuar të shkojmë në punë për shkak të pagës
mujore, jemi të motivuar të edukohemi për të qenë më të favorshëm në tregun e punës etj.
Teoria “drive” e motivimit - sipas kësaj teorie njerëzit janë të motivuar për të ndërmarrë
veprime të caktuara në mënyrë që të zovgëlojnë tensionin e krijuar përbrenda nga nevojat e
pa plotësuara. Kjo teori është e dobishme për të shpjeguar sjelljet që kanë komponenta të
forta biologjike si p.sh uria, etja, etj. Problemi me këtë teori është se këto sjellje jo gjithmonë
janë të motivuara fuqishëm nga nevojat fizike, shpesh njerezit hanë edhe pse nuk janë të
uritur.

Teoria humaniste e motivimit - kjo teori është bazuar në idenë se njerëzit kanë arsye të
forta njohëse për të kryer veprime të caktuara. Kjo është ilustuar në mënyrë të shkëlqyshme
në hierarkinë enevojave të Abraham Maslow. Ku shpjegohet se si njerëzit fillimisht tentojnë
të plotësojnë nevojat e tyre biologjike për ushqim dhe gjumë, pastaj ato për strehim, për
dashuri e respekt, dha pasi këto të jenë plotësuar lind nevoja për vet-akutalizim, ose dëshira
per të përmbushur potencialin individual.

Figura 4: Teoria humanistike (hierarkike e nevojave) Burimi: Maslow, A.H. (1943).
“A theory of human motivation”
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Deri tani shqyrtuam pikëpamje nga autorë të ndryrshëm rreth emocioneve dhe motivimit, dy
konceptet që janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën për tri arsye kryesore:
1. Që të dyja, motivimi dhe emociconi ndikojnë në “zgjimin” e një sjelljeje të caktuar.
2. Motivet shpesh për të mos thënë gjithmonë janë të shoqëruara nga emocionet.
3. Emocionet në mënyrë tipike kanë motivin si “pronë” të tyre.

Duke e ditur që emocionet janë pjesë e të qenit njerëzor, ato luajnë një rol të rëndësishëm
edhe në mënyrën se si funksionon një organizatë dhe mënyrën se si organizata komunikon
brenda vetës pastaj me tregun jashtë e partnershipin e saj. Çdo ngjarje brenda organizatës ka
ndikim emocional, real tek personeli dhe stafi punues, duke përfëshirë këtu të gjithë
hierarkinë e një organizate që nga stafi punues i cili është gjithmonë nën presionin e të qenit
produktiv dhe për të përmbushur detyrat, pastaj tek menaxherët të cilët kanë për detyrë të
sigurohen që të gjithë po i përmbushin taskat duke përfshirë edhe vetën e duke u kujdesur që
të kenë nën kontroll çdo situatë brenda kompanisë, e deri tek udhëheqësi organizativ i cili
natyrisht punon nën presionin e funksionimit të kompanisë. Është e kuptushme se të punuarit
nën presion krijon një gjendje stresi e ankthi i cili jo gjithmonë është lehtë i menaxhueshëm.
Mos menaxhimi i situatave të tilla ka një çmim të lartë, e shpesh mund të na kushtoj edhe me
humbjen e vendit të punës. Lind pyetja se çfarë mund të bëjmë në raste të tilla, cila mund të
jetë zgjidhja? E gjithë kjo na shpie tek një koncept tjetër “intelegjenca emocionale” (EQ, EI),
i zhvilluar nga Dr. John Mayers dhe Dr. Peter Salovey (1990) nga Univeristeti Amerikan
(University of New Hampshire). Mayers dhe Salovey intelegjencës emocionale e definuan si
aftësinë e njeriut për t’i njohur, pranuar, e kontrolluar emocionet përmes procesit të të
menduarit në mënyrë të duhur. Ky proces fokusohet në aftësinë e njeriut për t’u infromuar
rreth një emocioni, dhe të përdorë atë infromatë për të naviguar në ambiente sociale, kjo sipas
autorëve është thelbësore për lumturinë/rahatinë e njeriut.
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2.1

Studimet Pro ndikimit të emocioneve në vendet e punës

Shpesh e kemi dëgjuar fjalinë e famshme biznesore “Kjo nuk është asgjë personale, nuk ka
asgjë kundër jush; është thjeshtë biznes”. Shumë nga ne mund edhe të kenë qenë pre e kësaj
fjalie të zbutur për t’u pushuar nga puna. Anne Kreamer, autore e librit “ Është gjithmonë
personale” lobon rreth kësaj fjalie, ajo është ithtare e kuptimit të kësaj fjalie, përkundrazi ajo
përkrahë mendimin se është e pamundur të mirret si diçka jo personale largimi nga puna.
Kreamer në botimin e saj pretendon se kompleksiteti i biznesit e bënë jo real një vend të
punës “pa emocione”, kështuqë menaxherët janë të trajnuar për t’i trajtuar problemet
emocionale në mënyrë më efikase.
Mendime të ngjashme me Kreamer ndajnë edhe autorët Robert G. Lord dhe Ruth Kanfer, të
cilët dy dekadat e fundit përmes studimeve të tyre janë munduar të kuptojnë rolin dhe
ndikimin e emocioneve në sjelljen e njerëzve në vendet e punës se tyre, duke parë se çdo herë
e më shumë dëshira për integrimin dhe aplikim e kësaj teme rritej, e bashkë me këtë edhe
kërkesa për të riformuar “tregun emocional”, kërkesë e cila u ekspozua edhe ndaj studimeve
shkencore. “Ne besojmë se ka shumë përparësi kur marrim një perspektivë më të gjerë në të
kuptuarit e emocioneve, perspektivë e cila sjell nevojën e tjekalimit të specializimeve
psikologjike apo sjelljes organizative. Qëllimii këtijë vëllimi është i dyfishtë: (1) për të
siguruar psikolog të aplikuar, dhe një pasqyrë të asaj se si teoritë bazike dhe hulumtimet
mund të ndikojnë në shkencë dhe në praktikën e psikologjisë” (Fredrickson,
1998; Fredrickson & Branigan, 2001).

2.2

Studimet mbi liderët emocional dhe liderët me intelegjencë emocionale

Së bashku me procesin njohës, emocionet luajnë një rol qëndror në formimin dhe ndryshimin
e sjelljes së punëtorëve, këtë bukur e ka shpjeguar edhe autori Mc Grew në librin e tij
“Emocionet dhe Motivimi në vendet e punës”. Ai ilustron se si ky proces fillon përmes
përceptimit, kështu nëse ne dëgjojmë një informatë e cila lidhet me ne, kjo automatikisht do
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të “kërcënoj” anën tonë emocionale dhe truri do të jetë i prirur që t’i përgjigjet këtij
informacioni duke reagur fizikisht. Këto sipas autorit nuk janë ndjenja të llogaritura, por janë
përgjigje jo të vetëdijeshme të trurit. Bazuar në këtë informacion ne do të pësojmë lumturi,
nervozizëm, ankth, apo edhe merak. “Këto emocione transmetohen në procesin e
arsyeshmërisë logjike, me ç’rast ndikojnë të menduarit tonë logjik si dhe qëndrimin tonë
rreth një objekti. Kështu, përderisa vetëdija jonë mundohet të bëjë vlerësimin nëse ky
bashkim është i mirë apo i keq, emocionet veç se e kanë formuar një mendim i cili ndikon në
formimin e mendimit në vetëdijen tonë. Në fakt ne shpeshë dëgjojmë emocionet tona për të
lehtësuar proceset e vendim marrjes, duke i dëgjuar ato ne kuptojmë më lehtë nëse duam të
mbështesim apo të kundërshtojmë diçka” 6 Sipas autorit procesi i dyfishtë njohës-emocional
në procesin e personalitetit na ndihmon të kuptojmë se pse shumë kompani kanë dëshirë që
punëtorët e tyre të kenë një atmosferë pozitive gjatë orarit të punës çdo ditë. Kënaqësia në
punë do t’i bëj ata të kenë një personalitet më të favorshëm gjatë orarit të punës dhe do t’i
bëj të jenë më produktiv, kështu edhe ditët e këqija nuk do të jenë aq të këqija për ta. Në të
kundërtën, pakënaqësia e punëtorëve në punë do të punoj në disfavor të kompanisë, me ç’rast
punëtorët mund të jenë edhe jo produktiv.

Figura 5: Modeli individual i sjelljes. Burimi McGraw-Hill “Global Education
Holdings”

6

McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC. All rights reserved.
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Të gjitha këto studime na shpien deri te një diskutim tjetër, tek ata persona që brenda
kompanisë janë më së shumti të ekzpozuar ndaj emocioneve, dhe në të njejtën kohë duhet të
jenë në kontroll të tyre, e përveç emocioneve të tyre duhet t’i kontrollojnë dhe kuptojnë edhe
emocionet e të tjerëve rreth tyre. Është fjala për liderët/menaxherët, ata që përveç ndarjes së
detyrave ndaj stafit duhet të sigurohen që kanë zgjedhur mënyrën efektive të komunikimit,
që t’i motivojnë ata dhe të mund të kenë një staf sa më produktiv. Ekzistojnë dy lloje të
liderëvë në organizata fare të ndryshëm nga njëri tjetri: lideri me “intelegjencë emocionale”
dhe “lideri emocional”.

Le të shqyrtojmë fillimisht liderin emocional. Të qenit lider emocional pa treguar ndjeshmëri
ndaj stafit punues është puthuajse e pamundur. Ndjeshmëria konsiderohet si një virtyt i
dëshirueshëm për një lider të mirë, mirëpo jo deri në atë masë që liderin do ta bënte të
pasuksesshëm në kryerjen e detyrës së tij. Kjo ka avantazhet e veta për shkak se në radhë të
parë i bënë liderët me “njerëzor” dhe personat nën udhëheqjen e tyre krijojnë besimin që
lideri i tyre në mënyrën më të sinqertë kujdeset për ta që t’i shikoj fillimisht si njerëz e jo si
një makinë pune, çka nga praktika ka ofruar rezultate më të mira në lidership duke i vendosur
liderët në një pozitë më të mirë dhe duke i bërë më të dashur e më të suksesshëm në
lidershipin e tyre. Të qenit ky lloj i liderit ka edhe të metat e veta. Kështu duke marrë parasysh
që liderët përballen me të gjitha vendimmarrjet në organizatë, ata gjithashtu përjetojnë
“trazirat” më të mëdha emocionale se çdo kush tjetër. Keqmenaxhimi i çdo lloj situate brenda
ogranizatës dhe keqmeanxhimi i vetë stafit punues e shpien organizatën në një mungesë
ekuilibri e cila mund t’i kushtoj ogranizatës humbje të mëdha. Pra, liderët emocional janë më
të ekspozuar ndaj këtij rreziku pasiqë duke qenë shumë të afërt e shumë të kuptueshëm ndaj
personave që janë nën menaxhimin e tyre, kjo veti mund edhe të keqpërdoret. Sfidë për këta
menaxher është mbajtja e stabilitetit të kompanisë, të jenë të qetë ndaj këtyre trazirave
emocionale, të jenë në gjendje t’i bëjnë ballë tensionit të ditëve të këqija në punë, dhe të jenë
në gjendje ta qetësojnë e kontrollojnë situatën para çdo lloj vendimmarrje. Të gjithë liderët
që operojnë nga perspektiva emocionale kanë tendencë të jenë më impulsiv, çka nënkupton
që ata shpeshëherë duke qenë emocional, ndikohen në radhë të parë nga emocionet dhe jo
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nga faktet, të dhënat e arsyet. Pra, vendimmarrjen e mbështesin nga përshtypja e parë
emocionale, gjë që shpeshherë shpie në vendime joetike dhe jo të drejta. Sfida më e madhe
për këta liderë është sfida e vetë kontrollit dhe gjetja e mesit që të mos keqpërdoret
ndjeshmëria e tyre emocionale.

Ndërkaq me diçka më pak sfiduese se sfida e vetë kontrollit ballafaqohen liderët me
intelegjencë emocionale. E përmendëm më parë definicionin e intelegjencës emocionale,
bazuar në atë definicion nënkuptuam se personat me inteligjencë emocionale janë më pak të
ekspozuar ndaj vendimmarrjeve joetike e jo të drejta. Kjo sepse kanë aftësinë për të kuptuar
e menaxhuar emocionet e tyre dhe të njerëzve rreth tyre më shpejtë se sa një person me
shkallë më të ulët të inteligjencës emocionale. Inteligjenca emocionale ka një rol mjaftë kritik
në lidership. Liderët me shkallë të lartë të intelegjencës emocionale e njohin ndjenjën e tyre,
domethënien e saj, dhe kanë aftësinë e vetëdijësimit se si mund t’i afektoj të tjerët rreth tyre
reagimi i bazuar në atë emocion. Bazuar në studimet e Danile Goleman, një psikolog
amerikan i cili ndihmoi në popullarizimin e IE-së janë pesë elemente bazike të intelegjencës
emocionale: 1.Vetëdijësimi, 2.Vetë-rregullimi, 3.Motivimi, 4. Empatia, 5. Aftësitë
sociale. Ai thotë se “Sa më shumë që një lider arrinë t’i menaxhoj secilën nga këto fusha, aq
më e lartë do të jetë shkalla e intelegjences së tij emocionale.”7 Ai mes tjerash jep disa
këshilla esenciale për të ndihmuar njerëzit të rrisin shkallën e intelegjencës emocionale.
Kështu sipas Goleman mbajtja e një ditari në të cilin do të mund t’i shkruanim mendimet
tona çdo ditë do të na ndihmonte rreth vetëdijësimit, mbajtjes së qetësisë, meditimit, rirregullimit të ideve etj.

7

http://www.danielgoleman.info/topics/emotional-intelligence/
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Figura 6: Teoria e intelegjences emocionale. Burimi: Daniel Goleman (1995)
“Emotional Intelligence”
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

A ndikojnë emocionet negativisht në vendet e punës?

3.1

Rëndësia e studimit:

Vlera e këtij punimi qëndron në sistematizimin e dijes që ekziston rreth temës së emocioneve
dhe ndikimit të tyre në vendet e punës, pasiqë ky koncept përfillet qe një kohë të gjatë në
shumë vende, në Kosovë ndodhet ende në fazën teorike dhe nuk gjen qasje se si të
praktikohet, edhe pse paraqet një ndryshim mbresëlënës në krijimin një lidershipi të
mirëfilltë.
Rezultatet që do të sjell punimi mund të jenë një ndihmesë për të gjithë ndërmarrësit,
menaxherët, punëtorët, doktorët, aktorët, pastruesit, etj, në përgjithësi për secilin njeri të
interesuar në punë.

3.2

Qëllimi i studimit:

Para se të konsiderojmë se çfarë lloj strategjie të hulumtimit duam të përzgjedhim duhet së
pari të identifikojmë qëllimin e këtij punimi. Saunders, Lewis dhe Thornhill (2003)
identifikuan tri tipe të hulumtimit, shpjegues, zbulues dhe përshkrues. Secili prej këtyre
tipeve ka formën e vet të të zbatuarit. Një studim zbulues ka për qëllim të shpjegoj se pse
është duke ndodhur një fenomen dhe të tregoj pikëpamje të reja rreth tij. Një studim
shpjegues mundohet të shpjegoj lidhjen mes variablave dhe ka për qëllim të elaboroj mbi
materialin e definuar. Dhe forma e fundit është studimi përshkrues, i cili në vete është i dobët
nëse nuk merret me analizimin e subjektit se përse është ashtu, mirëpo vetëm e përshkruan
atë. Studimi përshkrues në vete, nuk mund të jetë adekuat për të krijuar punime shkencore,
mirëpo nevojitet një kombinim me tipet e tjera. 8

8

Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2003), Research methods for business students, 3rd edition
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Duke u bazuar edhe në shqyrtimin e literaturës kuptohet se qëllimi i këtij punimi do të jetë
që të shpjegoj emocionet, këtë karakteristikë psikologjike dhe mënyrën se si ndikon në vendet
e punës, në motivimin e njerëzve, e mbi të gjitha se si të përballemi me të. Kur shtrohet pyetja
se si mund të ndikoj kemi aspektin pozitiv dhe atë negativ, të cilin duam ta ndajmë
përfundimisht, duke treguar nëse ndikimi i emocioneve është i shëndetshëm ose jo në vendet
e punës dhe se si mund të ndikojë në përmirësimin e lidershipit.
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4

KUADRI TEORIK

Një kuadër teorik paraqet përmbledhje të koncepteve të ndërlidhura, ngjashëm si një teori,
mirëpo jo aq e sofistikuar dhe e gdhendur sikurse teoria. Kuadri teorik shërben për të treguar
se çfarë konkretisht tentojmë të vërtetojmë me punimin tonë, cilët janë faktorët që dëshirojmë
të masim dhe çfarë lidhjesh jemi duke kërkuar.
Kuadri teorik natyrisht që duhet të jetë kritik në testimin e hipotezave të studimit në mënyrë
deduktive. Shërben poashtu si udhërrëfyes tek studimet shpjeguese, ku në të vërtetë nuk jemi
duke ditur shumë se çfarë është duke ndodhur në temë dhe mundohemi të mësojmë më tepër
rreth saj. Ekzistojnë dy arsye përse kuadri teorik është i rëndësishëm këtu. Së pari, nuk ka
rëndësi se sa pak mendoni se dini rreth temës, është e pamundur për një individ që të mos
ketë njohuri bazike mbi nocione që ka ndëgjuar më parë. Edhe nëse nocionet janë kombinim
i dy ose më tepër fjalëve që i japin kuptim literar. Në rastin tonë kemi të bëjmë me fjalën
emocion dhe motivim, emocioni një fjalë me bazë latine dhe motivi një term me bazë angleze,
që të dyja paraqesin dy karakteristika psikologjike. Kaq thjeshtë.
Kur jemi në dijeni për konceptet të cilat duhet të përdoren dhe duam të studiojmë nëse ka
lidhje konkrete mes disa termeve, atëherë kemi të bëjmë me klasifikimin e tyre në objekte
dhe ndryshore.
Rastet - janë objekte të cilave ua studiojmë sjelljen ose karakteristikat. Shpeshherë rastet,
paraqesin persona. Mirëpo mund të jenë edhe grupe, departamente, organizata etj. Mund të
paraqesin edhe ngjarje, varësisht nga rasti i studimit.
Ndryshoret - janë karakterisitkat e rasteve. Ato paraqesin atribute.Cilësi të rasteve të cilat i
masim, i regjistrojmë dhe mund t’i shpjegojmë. Shembull, nëse një rast është personi, atëherë
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ndryshorja mund të jenë gjinia, mosha, gjatësia, gjerësia, gjendja emocionale etj. Ndryshoret
quhen kështu ngase mendohet se mund të ndryshojnë nga rasti i dhënë.9
Varësisht nga lloji i studimit që bëjmë ndryshoret mund të luajnë role të ndryshme. Dy llojet
kyqe të ndryshoreve janë ato të varura dhe të pavarura. Shpeshherë është një ndryshore e
varur dhe paraqet ndryshore rezultuese e cila vije nga një ose më tepër ndryshore të pavarura,
të cilat mundohemi t’i analizojmë dhe të arsyetojmë një lidhshmëri mes tyre. 10
Për shembull, ne kemi të bëjmë me emocione dhe se si ato ndikojnë në motivimin e njerëzve
në vendet e punës, dhe raste të shumta se si ato kanë ndikuar në një lidership më efektiv, dhe
në menaxhimin më të mirë të një ndërrmarjeje, ku kënaqësia e punëtorëve dhe produktivitetii
tyre është në shkallë të lartë.
Mirëpo, në ndryshoret e pavarura, të njohura poashtu si ndryshore shpjeguese ose predikuese,
duhet të jenë variabla të cilat janë në gjendje të shpjegojnë ndryshimin e variablës së varur.
Kështu një variabël e pavarur mund të ketë edhe nën-përbërës të cilët mund të ndikojnë në
ndryshimin e variables së varur.
Për të thjeshtësuar tërë këtë tregim teorik, le të marrim konkretisht shpjegimin e variablave
tona dhe se si mendojmë se janë të lidhura.
Emocioniështë një term i gjerë dhe i shumëllojshëm, ai shpesh mund të kategorizohet me një
gjendje apo disponim, i cili rrjedh si pasojë e përjetimit të një lloj ndjenje. Të gjitha këto
ndjenja së bashku ndikojnë në motivimin e njeriut, duke e ditur se motivimi është i lidhur
drejtpërdrejtë me një sjellje të caktuar të individit, rezultojnë se e tërë sjellja e njeriut vjen si
pasojë e përtjetimit të emocioneve. Termi emocion mund të përfshihet si tërësi që ndikon në
sjelljen e njeriut, mirëpo gjatë krijimit të hipotezave mund të kategorizohet.

Kaplan, D. (2011), “Statistical Modeling, A fresh approach”. 2nd edition. E qasshme
tek:http://www.mosaic-web.org/go/StatisticalModeling/Chapters/Chapter-02.pdf
9

10

http://www.indiana.edu/~educy520/sec5982/week_2/variable_types.pdf
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Pra, si rezultat kemi ndryshoren e pavarur Emocionin (duke i përfshirë edhe llojet e tij) dhe
atë të varur, “motivimin”.

Emocionet

Motivi

Figura 7: Ndryshoret. Burimi: Kaplan, D. (2011), “Statistical Modeling, A fresh
approach”

4.1

Deklarimi i hipotezave:

Pasi tejkaluam pjesën më të vështirë e që ishte ballafaqimi me studime ndeshëse dhe mbajtja
e një pikëpamjeje objektive, tani kalojmë tek pjesa më argëtuese, që është krijimi dhe
vërtetimi i hipotezave.
Hipotezat e gjeneruara përfshijnë:
1. Emocionet kanë ndikim pozitiv në motivimin e njerëzve në vendet e punës;
2. Emocionet kanë ndikim negativ në motivimin e njerëzve në vendet e punës;
3. Intelegjenca emocionale ndikon pozitivisht në vendet e punes.

Poashtu kemi dhe hipotezat zero për secilën prej tyre:
1. Nuk ka lidhshmëri në mes të emocioneve dhe motivimit të njerëzve në vende të
punës;
2. Nuk ka lidhshmëri mes inteligjencës emocionale dhe vendeve të punës.
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5

METODOLOGJIA

Ky kapitull do të merret me diskutimin e filozofisë së përzgjedhur për këtë punim, strategjinë
me të cilën duam t’i qasemi dhe të tregojmë se përse kemi përzgjedhur një qasje në vend të
tjetrës duke argumentuar se çka është më e mirë për studimin tonë. Poashtu do të diskutohet
rreth kufizimeve të shkaktuara si rezultat i strategjisë me të cilën kemi vendosur të punojmë.
Duke marrë në konsideratë se ndodhemi në një vend në të cilin jemi të limituar për të
intervistuar personat e punësuar për mënyrën se si përballen ata me emocionet, për vetë faktin
se në Kosovë e tëra kjo është një term i ri, prandaj do të shfrytëzohen si metodë e
argumentimit të hipotezave tona rastet e studimit të cilat përfshijnë raste nga vende dhe
industri të ndryshme.
Arsyeja se përse është vendosur kjo formë e hulumtimit qëndron në atë se ofron një mundësi
të mirë për të parë brendësinë e disa ngjarjeve të caktuara të cilave nuk u kemi kushtuar
vëmendje deri më tani. Rasti i studimit shërben edhe si një lloj shëmbëlltyre, ngaqë neve si
qytetarë të Kosovës sidomos që kërkojmë t’ia lehtësojmë punën vetës na ofrojnë rastet e
ndryshme nga jashtë, mundësi mësimi dhe hapësirë të mjaftueshme përmirësimi. Rastet e
studimit poashtu shërbejnë për të ofruar përgjigje ndaj shumë pyetjeve “si?” dhe “pse?” dhe
më e rëndësishmja është se këtu nuk ka nevojë për kontroll të drejtpërdrejtë të ngjarjeve nga
krijuesi i temës, ngaqë tashmë çdogjë ka ndodhur.
Sidoqoftë, më duhet të cek se shpeshherë nuk janë konsideruar rastet e studimit valide në
krijimin e dijes së mjaftueshme dhe shërbejnë vetëm për përfitimin e dijes bazike dhe
përshkruese të një ngjarjeje, mirëpo studime nga Flyvbjerg (2006) tregojnë dhe argumentojnë
se rastet e studimit shërbejnë si një burim për të kryer punime jo vetëm përshkruese por edhe
punime tamam hulumtuese, varur nga numri i tyre dhe tema të cilën e shqyrtojnë. 11
Intervistat me liderë të jashtëm do të kërkonin që hulumtuesi të jetë prezent ku tema është
duke u studiuar dhe të ndjek procesin në formë rutinore, e cila është e pamundur të realizohet
me një individ hulumtues si rezultat i kufijve etnografik dhe limitit kohor.Kështu kjo temë

11

Flyvbjerg, B. (2006), Five misunderstandings about case-study research, fq. 219-245.
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do të mbështetet në burime sekondare për të dhëna të rëndësishme dhe do të bëhet analizimi
i këtyre të dhënave përmes materialit të cilit i’u kemi referuar më parë.

Pra, përfundimisht është vendosur se forma e mbledhjes së të dhënave do të bazohet në
analizimin e rasteve të studimit duke marrë shembuj prej industrive dhe kompanive të
ndryshme.
Poashtu do të përdoren edhe të dhëna të përfituara nga burimet dytësore, si artikuj dhe
intervista të publikuara, shënime gazetareske etj.
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6

ANALIZA E REZULTATEVE DHE PËRFUNDIMET

Para se të vazhdojmë me analizimin e rezultateve dhe përfundimeve të mundshme, po e
përkujtojë edhe njëherë shqyrtimin e hipotezave. E para thoshte se emocionet ndikojnë
pozitivisht në krijimin e motivacionit në vend të punës, përderisa e dyta thoshte të kundërtën.
Mirëpo kur kemi dy lloje të emocioneve që janë: negative dhe pozitive, poashtu mendohet se
do të arrijmë në rezultate që kanë të bëjnë me efekte negative si dhe pozitive.
Emocionet e dimë tashmë që janë të vrullshme dhe shkaktohen si rezultat stimujsh të jashtëm.
Pasiqë tema e cila është duke u shqyrtuar në këtë punim lidhet në një nivel botëror dhe prek
të gjithë personat e të gjitha vendeve të punës, mbledhja e informatave dhe prezantimi i
rezultateve, është bazuar poashtu në raste të studimit globale të cilat do të sjellin dritë në
lidhmërinë mes emocioneve, motivimit dhe vendit ku punojmë.
Sidomos kur hasim në raste kur duhet të sillemi profesionalisht ndihemi të shtypur, kështu
për të krijuar një lidhje të mirë si shembull në korporata të mëdha mes menaxherëve dhe
punëtorëve, duhet që të balansohen emocionet e punëtorëve për të qenë produktiv. Nëse
personi është i kënaqur në punë, do të reduktohet niveli i stresit dhe do të rritet niveli i
motivimit. Për këtë nevojitet një formë përfitimesh në organizatë.
Nuk mjafton që menaxherët të kenë kontroll dhe kamera mbikqyrëse, sepse njeriu është njeri
pas të gjithash dhe ka nevojë për stimuj.
Shembulli i parë i cili shërben për të mbështetur hipotezën e parë ka të bëjë me kompani
kineze, e të cilat angazhojnë femra si “nxitëse tifozësh” për të shërbyer si stimuj të jashtëm
në motivimin e punëtorëve.
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Figura 8: Motivimi me anë të nxitëseve të tifozëve. Burimi: Laura House (2015) “Daily
Mail”
Interesante këtu është se nëse analizojmë foton në Fig. 8 shohim se femra e angazhuar është
çfarë konsiderohet e bukur. Si rezultat i tifozërisë dhe pamjes tërheqëse së saj, ngjallen tek
meshkujt emocione të kënaqshmërisë, gëzimit, vetëdijësimit, etj dhe ata bëhen më ambicioz
për t’u lënë edhe më tepër përshtypje.
“Prezenca e këtyre vajzave ka ndikuar shumë në efiçiencën dhe motivimin në punë”, thotë
menaxheri i Burimeve Njerëzore të asaj kompanie.
T’i hedhim një shikim të dytë figurës. Shihet se kompania ka të punësuar edhe në IT punëtore
femra, por çfarë mendojnë ato për idenë me tifoze? Natyrisht se një emocion primar që
zgjohet kur femrat e panjohura ballafaqohen me njëra- tjetrën është xhelozia. Pra, nuk do të
thotë se vetëm emocionet pozitive do të ndikojnë pozitivisht në krijimin e motivimit, sepse
edhe inteligjenca është aset tërheqës. Kështu punëtoret femra i shohin tifozet si kundërshtare
dhe përmes xhelozisë fitojnë ambicie për punë, edhe nëse është vetëm për t’u treguar
kolegëve meshkuj se janë në një nivel më të ulët të inteligjencës se ato… ashtu siç thotë një
përdoruese e facebook “ose e dini çfarë, punësoni disa koduese femra. Oh prit pak, kjo do të
ishte shumë frikësuese për meshkujt, apo jo?” ose “Vë bast që këto vajza do të kryenin punën
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shumë më mirë se sa djemtë në kompani dhe atë pa patur nevojën për “sende nxitëse”. Kjo
është thjeshtë qesharake”.
Mirëpo çfarë do të ndodhte nëse angazhohen tifoz meshkuj për punëtoret femra? Le të jemi
të drejtë tani, edhe ato do të reagonin në mënyrë të ngjashme. Kush nuk kënaqet kur dëgjon
një person tërheqës se si shpërndan komplimente për punën tënde të bërë?
Pra, ky shembull shërben të zgjidhim dilemën që kishim prapa kokës. Nëse emocionet janë
pozitive edhe rezultatet do të jenë pozitive apo jo? Jo gjithmonë. Xhelozia nuk është një
emocion pozitiv, mirëpo zgjon ambicie, njësoj sikurse emocionet pozitive mund të ndikojnë
negativisht si psh. kur jemi tepër të gëzuar për ndonjë lajm të mirë, apo në dashuri dhe nuk
mund të koncentrohemi në punë të përditshme, pasi kemi mendjen tek stimuli i emocioneve
tona.
Por, pasi kemi të bëjmë me fjalën kyqe “vendi i punës”, ndalemi dhe analizojmë se kemi lloje
të ndryshme të punëve. Kjo na shpie tek rasti ynë i dytë e që ka të bëjë me një vend pune ku
emocionet janë thelbësore për të përparuar. Industria e argëtimit.

Askujt nuk i pëlqen që të shoh një aktor i cili nuk qan kur i vdes e dashura, apo një këngëtar
që këndon si një robot i ndryshkur apo jo?
Si raste studimi mund të marrim programet reale televizive, njëra ndër më të njohurat: Idhulli
Amerikan.

Figura 9: Juria duke qarë. Burimi: Amy Croffey (2014), “Daily Mail”
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Në këtë lloj industrie, paisja me emocione dhe shkaktimi i tyre tek të tjerët është cfarë
kërkohet. Në figurë kemi njërën nga anëtarët e jurisë e cila qanë pas një performance
emocionale. Kjo gjë është e mirë për të dyja anët, përse?
1. Kandidati i cili ka performuar bëhet i famshëm si një njeri që shkakton emocione dhe
bëhet i pëlqyer nga të tjerët.
2. Anëtarja e jurisë fiton famë dhe empati për vete në artikuj si “Shikoni se si qau
anëtarja XY nga kjo performancë emocionale”.
3. Seriali bëhet edhe më i shikuar.
Të gjithë përfitojnë nga emocionet në këtë rast. Por cfarë shihet këtu, përsëri? Emocioni i
trishtimit, përmallimit, urrejtjes, etj nuk kanë ndikim negativ në vendin e punës. Në fakt këtë
njerëzit duan të shohin.
Rasti i tretë ka të bëj me kompaninë më të pasur në botë e të cilën e kam përdorur për të
mbledhur informata në këtë moment. Kjo është Google. Personalisht mendoj që tregon rastin
më të mirë, pasiqë shërben për të mbështetur hipotezat dhe njëkohësisht të përhap dijeni se
emocionet mund të jenë shkaktar të një ideje revolucionare.

Figura 10: Kompania Google. Burimi: Martin J.K., (2014), “Cleverism”
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Jo, kjo nuk është hyrja e një parku lojërash për fëmijë. Eshtë pikërisht ambienti i brendshëm
i kompanisë Google. Këta tashmë kanë kuptuar se emocionet janë të lidhura edhe me
atmosferën e krijuar në vendin e punës, kështu që nuk ka dëm nëse e bëjmë atmosferën për
të ngjallur emocione pozitive dhe kreativitet apo jo?
Prej nga furnizohet kutia e ideve të Google? Nga vetë puntorët. Kështu që kujdesi më i madh
u shkon atyre, për të krijuar ide të reja. Emocioni më i thjeshtë që mund të posedojmë është
“ndjenja e lehtësisë” dhe këtë mundohet të projektoj kompania. Pa këtë emocion nuk ndodh
asgjë. Dhomat janë të krijuara ashtu që të ngjallin ndjenjën se je në shtëpi dhe rregulloret
janë aq fleksibile saqë “mund të shtrihen përtoke”. Punëtorët mund të marrin me vete kafshët
shtëpiake dhe bari nuk pritet me kosë mirëpo hahet nga “Lëndina e dhive të Google-së”.
Përse angazhohen “lëndinat e dhive”? Sepse, lidhet këtu me inteligjencën emocionale. Dikujt
i bie ndërmend se si të jenë më efikas dhe një here në muaj t’i ushqejnë kafshët për të cilat
ndjejnë keqardhje. Si mund të lidhet keqardhja dhe të të hyj në punë? Duke kthyer atë
keqardhje në një ide profitabile.

Figura 11: Lëndina e dhive në vendet e punës në Google. Burimi: MG Siegler (2009),
“TechChurch”
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Ta lidhim këtë situatë me piramidën e Maslow të shqyrtuar më parë. Realiteti është se nuk
kemi vetëm lidhje një kahëshe mes emocioneve dhe vendit të punës. Më tepër është si një
cikël. Vendi i punës ndikon në emocione, të cilat pastaj ndikojnë në motivimin që shfaq
punëtori në vendin e punës. Vendi i punës na jep sigurinë dhe vullnetin, e cila vazhdon e
përhapet në forma tjera.
Mirëpo në rastin kur emocionet vijnë nga stimuj jashtë punës dhe barten, kemi të bëjmë me
një problem, ngaqë jeta personale dhe profesionale nuk janë të ndara dhe emocionet si frika,
trishtimi, etj ndikojnë negativisht në produktivitet.
Sado raste që të marrim si shembuj, do të vërejmë se emocionet që menduam se kanë efekt
negativ në motivimin dhe në vend të punës mund të kenë efekt pozitiv si dhe e kundërta.
Emocionet janë të komplikuara, kështuqe edhe rezultatet që i shkaktojnë mund të jenë
ndonjëherë të pa arsyeshme.
Hipoteza e parë e cila thoshte se emocionet ndikojnë pozitivisht në vendin e punës është e
vërtetuar si e saktë. Mirëpo edhe hipoteza e dytë e cila thoshte të kundërtën është vërtetuar
poashtu.

Pra, çfarë mund të nxjerrim nga ky punim hulumtues?
1. Emocionet ndikojnë pozitivisht në motivim dhe vend të punës (+)
2. Emocionet ndikojnë negativisht në motivim dhe vend të punës (+)
3. Inteligjenca emocionale ndikon pozitivisht në vend të punës (+)
4. Emocionet negative shkaktojnë rezultate negative (-)
5. Emocionet pozitive shkaktojnë rezultate pozitive (-)
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7

PERFUNDIME

Emocionet janë të ndryshme, kështuqe edhe shkaktojnë efekte të ndryshme ato i përjetojmë
pothuajse çdo moment të jetës. Puna dhe jeta private janë të ndara, mirëpo shpeshë herë nuk
arrijmë të bëjmë këtë ndarje për vetë faktin se jemi të ekpozuar ndaj tyre edhe në ambientet
e punës, e mos të flasim kur ambientet e punës janë pikërishtë ato që na mbushin me
emocione të cilat e kemi të pamundur t’i kontrollojm, atë xhelozinë që e ke nëse një koleg
është më i mire në punë, apo admirimin që e ke për menaxherin ambicioz nuk mund t’i
fshehësh. Ato janë pjesë e pandashme e jona që na ndihmon në formimim e personaltetit tonë
çka është e mirë, mirëpo shpeshëherë si pasoj e eksperiencave traumatike në jetë përjetimi i
emocioneve mund të jetë i çrregullt situata të cilat shumë lehtë mund të devijojnë nëse nuk
adresohen me kohë.
Kjo arsye ka shtyer shumë shkencëtarë të bëjnë hulumtime në këtë fushë duke u munduar t’i
ofrojnë njerëzve çasje më të lehtë ndaj trajtimit dhe pranimit të tyre, të gjithë kemi një dozë
të vetë-kontrollit brenda nesh ndajë asaj se sa e lejojmë veten të ndjejmë dhe se si e shprehim
atë që ndjejnë.
Emocionet ndikojnë, por ndikojnë deri në nivelin që i lejojmë duke e ushtruar veten që të
kemi vetë kontroll ne mund te arrijmë në përdorimin e emocioneve në benefit tonë personal
çka mund të jetë një burim i produktivitetit, nëse bëhet në nivel të duhur. Arritja e kontrollit
te emocioneve ndihmon edhe në rritjen e nivelit të intelegjencës emocionale të cilën e kemi
shqyrtuar ne kapitujt më lartë.
Si rezultat, përvetësimi i emocioneve dhe trajtimi i tyre në mënyrën e duhur ndihmonë
edhe në mirëqenien tonë në të gjitha sferat e jetës.
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